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1 INTRODUCTION 
In 2008, the total GHG emissions in Hong Kong were around 42 million tonnes of carbon 
dioxide equivalent (tCO2e), which is approximately 6 tCO2e per capita (EPD, 2008).  This 
accounts for around 0.1% of the total world emission – slightly lower than Hong Kong’s share 
of the world’s population. 
In terms of contribution by sector, electricity generation is the largest source of GHG 
emissions in Hong Kong, which accounted for 67% of total emissions in 2010.  The second 
largest source is the transport sector, accounting for 18% of total emissions.  Other main 
emission sources include waste treatment (5%), and industrial processes and agriculture (4%) 
(EPD, 2010).  It is worth mentioning that, of the 67% of total GHG emissions from electricity 
generation, nearly 90% of this is related to buildings.  In other words, the amount of electricity 
consumed by buildings contributes to approximately 60% of Hong Kong’s total greenhouse gas 
(GHG) emissions. 
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ABSTRACT: This paper investigates the policies and instruments adopted in Hong Kong to 
control the carbon emissions of construction facilities, including the whole building life cycle: 
production of material stage, construction stage, operation stage and demolition stage.  This 
commences with a literature review comparing activities world‐wide to those in Hong Kong to 
identify the main issues at stake, followed by a report on a series of local interviews to 
evaluate the present situation in Hong Kong as well as future opportunities for local carbon 
mitigation.  The interviewees included practitioners from engineering contracting firms, 
consulting firms, clients and energy provider, together with two university experts and a 
counsellor.  A small case study is also provided of a building project in Hong Kong to illustrate 
some of the innovative design aspects being incorporated into buildings in Hong Kong as a 
result of the current emphasis on sustainability.  The paper concludes with a summary of main 
findings and proposals for improvement in policy related to carbon mitigation and building 
sustainability in Hong Kong. 
Since the building sector contributes to a significantly large portion of GHG sources in Hong 
Kong, the construction industry clearly has a great potential to contribute to GHG mitigation.  
Construction facilities include many kinds of construction activities involved in a building life 
cycle: production of material, construction stage, operation stage and demolition stage.  This 
study aimed to evaluate the various initiatives to control carbon emissions of construction 
facilities in countries worldwide, and to investigate their applicability in Hong Kong.  
The study was devised to achieve the following objectives: 
1. Investigate various policies and strategies being implemented in countries worldwide to 
reduce carbon emissions from the built environment; 
2. Review existing measures taken by the HKSAR Government to reduce carbon emission; and 
3. To make overall comment and identify improvements to current green policies in Hong 
Kong. 
2 RESEARCH METHOD 
A thorough literature review was conducted to identify the range of policies and strategies 
which are being implemented by foreign countries in carbon mitigation.  The working 
mechanism, effectiveness and limitations of each type of polices were studied.  Views 
suggested by other researchers and interviewees were extracted and served as a reference for 
making the recommendations provided at the end of this paper. 
From the experience of carbon mitigation in countries worldwide, local firms in the building 
sector were consulted.  Sixteen face‐to‐face interviews, involving nineteen interviewees, were 
conducted, with the interviewees coming from different sectors in the Hong Kong construction 
industry.  In order to obtain a clear picture of local carbon emission control progress in 
construction, opinions from contractors, consultants and clients as well as energy providers 
were sought.  In addition, two academics and councillors were consulted and their views 
concerning the challenges faced by policymakers in Hong Kong were recorded. 
3 POLICIES ADOPTED BY FOREIGN COUNTRIES 
3.1 Carbon tax 
In Europe, countries have introduced energy taxes or energy taxes based partly on carbon 
content.  These include Finland, Denmark, Germany, Italy, the Netherlands, Norway, Slovenia, 
Switzerland, Sweden, and the UK (Laskowska & Scrimgeour, 2002).  However, at present, there 
is no uniform carbon tax for fuels in all sectors in any of the countries. 
Taking Denmark as an example, the standard carbon tax policy (introduced in 1996) 
amounts to 100 Danish Kroner or around US$18 or €13 per tCO2e (Laskowska & Scrimgeour, 
2002).  The carbon tax applies to all energy users, including the industrial sector and is 
regarded as a consumption tax (Auerbach, 2005). 
On 1st July 2010, India introduced a carbon tax of 50 rupees or approximately US$1 per 
tCO2e.  This applies to coal both produced by and imported into India.  In India, coal is used to 
power more than half of the country’s electricity generation.  Therefore, the newly imposed 
carbon tax is expected to raise 25 billion rupees (US$480 million) for the financial year 2010‐
2011. 
In 2008, a carbon tax, known as the Green Shift, was proposed by Canada’s Liberal Party.  
This proposed to be revenue‐neutral, meaning that increases in carbon taxation will be 
balanced by tax cuts in other areas for individual citizens.  Unfortunately, this proved to be 
rather unpopular with the public, which contributed to the defeat of Liberal Party in the later 
General Election.  At present, although there is no nationwide carbon tax, some Canadian 
provinces do have carbon taxes. 
3.2 Carbon trading scheme 
The European Union Emission Trading Scheme (EU ETS) is the largest multi‐national, 
greenhouse gas emissions trading scheme in the world.  It is one of the European Union’s (EU) 
central policy instruments to meet their cap set in the Kyoto Protocol (International Monetary 
Fund, 2007) 
The trading scheme is organized into three Phases: 2005‐2007, 2008‐2012 and 2013‐2020.  
In Phase 1, approximately 6.8 billion tCO2e were allocated to firms.  The auctioning of quotas 
was possible up to a limit of 5% of the total allocation.  In Phase 2, allocation of another 6.3 
billion tCO2e took place, with the auctioning of quotas being possible up to a limit of 10% of 
the total allocation.  Phase 3 commences in 2013, during which the emission reduction 
obligation will be reinforced by the application of an allocation ceiling dependant on the 
signature of an international agreement setting a reduction objective for all of the 
industrialised countries. 
After voluntary trials in the UK and Denmark, Phase 1 commenced operation in January 
2005 with all 15 (now 25 of 27) member states of the EU participating.  The program capped 
the amount of CO2 that can be emitted from large installations (such as power plants and 
carbon intensive factories) with a net heat supply in excess of 20 MW, and covered almost half 
(46%) of the EU’s CO2 emissions.  Participants were allowed to trade amongst themselves and 
in validated credits from the developing world through Kyoto’s Clean Development 
Mechanism. 
During Phases 1 and 2, emission permits were sent to firms free of charge.  As a result, some 
firms were able to earn windfall profits (CCC, 2008).  Ellerman and Buchner (Grubb et al., 2009) 
suggested that during the first two years of operating the EU ETS, the scheme would turn the 
original expected increase in emissions of 1‐2% per year into a small absolute decline.  A fair 
estimate of the absolute emissions reduction during the first two years of operation would be 
50‐100 MtCO2e per year (Grubb et al., 2009). 
It is suggested that a number of design flaws have a limited the effectiveness on the trading 
scheme (International Monetary Fund, 2007).  For instance during Phase 1, the issue of 
emission permits was not tight enough, therefore it could not initiate a recognizable emission 
cut (CCC, 2008) and the total allocation of emission permits eventually exceeded actual 
emissions.  This drove the carbon price down to zero in 2007.  The excess supply of emission 
permits suggests that it may be difficult to predict future emissions sufficiently accurately for 
setting an overall emission limit. 
The situation improved in Phase 2, since there was some tightening on the issue of permits 
(CCC, 2008).  In Phase 2, the cap and trade system is anticipated to lead to an emission cut of 
around 2.4% in year 2010, as compared to expected emissions without the cap (business‐as‐
usual emissions) (International Monetary Fund, 2007).  
3.3 Certification system established in countries worldwide 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is an internationally recognized building 
energy certification system developed by the USA Green Building Council.  It offers third‐party 
assessment to check if a building was designed and constructed using ‘green’ strategies 
intended to improve its performance level in terms of energy savings, water efficiency, CO2 
emission reduction, etc. 
Energy Performance Certificates were introduced in the UK in 2007 for domestic buildings 
with three or more bedrooms.  The assessment method involves a qualified inspector visiting 
the property to carry out an energy survey needed for producing an Energy Performance 
Certificate.  The inspector has to examine key items such as the domestic boiler, loft insulation, 
hot water tank, radiators and windows for double glazing.  The observations are inputted into 
a computer program that performs the detailed calculation of energy efficiency.  The 
programme then outputs a rating of energy efficiency and a recommended value of the 
potential for improvement.  The house owner bears the cost of the energy survey, which is 
around £60 for a house with four bedrooms. 
The Building Energy Certificate system does possess some flaws in assessing the energy 
efficiencies of houses however.  For example, the EPC does not take the wall thickness of the 
building envelope into account.  Therefore some thick, insulating walls in old houses are 
counted the same as thin walls in other buildings that are only two bricks thick. 
Another criticism concerns the quality of inspection in producing the energy certificate.  
Inspection cannot cause damages to buildings, and therefore the inspector is not allowed to 
drill walls or floors to judge the quality or even existence of any insulation.  As a result, the 
inspector can either assume that there is no insulation present or rely on the information from 
house owner.  This produces inconsistency in the validity of the output of energy surveys.  In 
addition, the assessment procedure lacks detail.  For instance, draught proofing and the 
balance between ventilation and heat retention of dwellings are not assessed. 
3.4 Energy audit programmes 
The Australian Government announced its Home Insulation Safety Plan, a home energy audit 
programme, on 1 April 2010.  This is a service where the energy efficiency of a house is 
evaluated by a person using professional equipment, with the aim of suggesting ways to 
improve energy usage in heating and cooling the house.  The energy audit of the home 
involves recording characteristics of the building envelope, including the walls, ceilings, floors, 
doors, windows, and skylights.  For each of these components, the area and resistance to heat 
flow is measured.  The purpose of this exercise is to quantify the overall thermal performance 
of the building. 
In 2002, the Lebanese Center for Energy Conservation (LCEC) initiated an energy audit 
programme, tailored for medium and large consuming facilities and, by the end of 2008, the 
LCEC had carried out more than 100 auditing projects.  A long term objective of the LCEC is to 
create a self‐sustaining market whereby citizens can directly contact a specialized energy 
service company to conduct an energy audit and devise energy conservation measures 
according to certain prescribed energy performance standards. 
4 CARBON EMISSION MITIGATION IN HONG KONG – PRESENT AND FUTURE  
4.1 Present Situation  
4.1.1 Existing Policies 
The HKSAR government has implemented a range of policy initiatives to drive GHG emissions 
down and these are summarised in this section. 
The Building Energy Code was established by the Electrical and Mechanical Services 
Department (EMSD) in 1998.  This covers four key categories of building services installations –
air‐conditioning, lighting, electrical and lift and escalator, and the performance‐based BEC.  A 
public consultation on the mandatory implementation of the BECs application to certain new 
and existing buildings was completed in March 2008.  Some highlights of the scope of 
implementation are: 
(a) New commercial buildings and the common areas of new industrial and residential 
buildings as well as major retro‐fitting works in existing buildings should comply with the 
BECs 
(b) Energy audits every 10 years are mandatory for certain types of buildings and the audit 
report should be made available to occupants 
(c)  Buildings that exceed minimum building energy efficiency standards by a prescribed 
percentage are recognized by an energy mark through a voluntary administrative scheme. 
It is estimated that, for new buildings, the implementation of the proposed policy will save 
approximately 2.8 billion kWh of energy before 2020.  This is equivalent to a reduction of 1.96 
million tCO2e emissions. 
Following public consultation, the HK government introduced its Buildings Energy Efficiency 
Ordinance, which provides a legal basis for the implementation of the Building Energy Codes 
(BECs).  The Building Energy Efficient Ordinance (Part 1) has been mandatory from 21 February 
2011. 
The Hong Kong Building Environmental Assessment Method (HK‐BEAM) was established by 
Hong Kong Green Building Council in 1996.  This serves as Hong Kong’s green labelling tool.  
HK‐BEAM defines practice criteria for a range of environmental issues relating to the design, 
operation, maintenance and management of buildings.  It is compatible with local as well as 
international standards in reviewing the overall energy efficiency of both new and refurbished 
buildings, as well as those that are in operation.  Assessment under HK‐BEAM is on a voluntary 
basis, and provides a certified performance rating for a building.  HK‐BEAM also aims to 
embrace and endorse good building practices in the context of Hong Kong’s densely populated 
and predominantly high‐rise development.  By 2010, HK‐BEAM had provided certification for 
improved energy performance to more than 240 landmark properties in Hong Kong, Beijing, 
Shanghai and Shenzhen.  These comprise over 10.5 million m2 of spaces and more than 56,000 
residential units.  A comprehensive HK‐BEAM standard for new and existing buildings 
developments will see this number increase significantly. 
With the aim of making it easier for the public to identify energy efficient products, EMSD 
has been operating a voluntary Energy Efficiency Labelling Scheme for appliances and 
equipment in homes, offices and vehicles.  The scheme aims to save energy by informing 
potential customers of a product’s energy consumption level and efficiency rating, so they can 
take these factors into consideration when making their purchasing decisions.  The scheme 
now covers 10 types of household appliances and office equipment, 10 of which are electrical 
appliances, including refrigerators, washing machines, non‐integrated type compact 
fluorescent lamps, dehumidifiers, electric clothes dryers, room coolers, electric storage water 
heaters, television sets, electric rice‐cookers and electronic ballasts.  Seven types of office 
equipment include photocopiers, fax machines, multifunction devices, laser printers, LCD 
monitors, computers and hot/cold bottled water dispensers.  The scheme has also been 
extended to petrol powered passenger cars. 
In response to recommendations made by the Construction Industry Review Committee in 
2001, the Architectural Services Department of the HKSAR Government initiated a pilot study 
in 2002 entitled: Life Cycle Energy Analysis of Building Construction.  This aimed to promote 
green building development in Hong Kong by establishing an assessment tool together with a 
database to facilitate local engineers evaluate the life cycle performance of commercial 
buildings in Hong Kong in terms of environmental and financial impact.  The quantification of a 
building’s life cycle performance is based on life cycle assessment (LCA) and life cycle costing 
(LCC) techniques.  The study involved a comprehensive and extensive literature review was 
conducted to collect information concerning LCA development worldwide, with special 
attention given to the LCA methodology, LCA and LCC tools and their associated databases 
already established.  A key conclusion was that local LCEA software and databases with life 
cycle inventory data were needed instead of the direct adaptation of the general LCA software 
available worldwide.  LCA, LCC and energy models are required for assessing the commercial 
development in Hong Kong.  The work to be done in the next phase is be to conduct the LCA in 
five real buildings in Hong Kong in anticipation of the assessment result being used for the 
preliminary benchmarking of the life cycle performance of other Hong Kong commercial 
buildings. 
The EMSD initiated an Energy Audit Programme in 1994.  The energy audits conducted cover 
all major government buildings in Hong Kong.  EMSD have also published energy audit 
guidelines.  The Guidelines on Energy Audit booklet provides building users and operation and 
maintenance personnel with comprehensive information on how to conduct an energy audit.  
The full process includes auditing procedures, selecting energy management opportunities, 
writing audit reports and the auditing skills required.  The aim of the booklet is to facilitate 
property owners and property management tenants in conducting voluntary energy audits.  An 
emission inventory also provides fundamental information for developing low carbon 
approaches and is used for recording changes in the emission levels of air pollutants over time, 
help identifying major pollution sources, conducting air quality modelling, etc.  Environmental 
Protection Department (EPD) of the HKSAR Government have been collecting information 
concerning emission levels from different sectors since 1990.  The emission inventory covers 
five major air pollutants, namely: sulphur dioxide, nitrogen oxides, respirable suspended 
particulates, volatile organic compounds and carbon monoxide.  
The emission inventory for Hong Kong under different source categories including public 
electricity generation, road transport, navigation, civil aviation, other fuel combustion sources 
and non‐combustion sources can be found in EPD (2008).  The data collected should help the 
government identify major sources of GHGs and formulate relevant policy to minimize their 
harmful effect. 
4.1.2 Obstacles hindering further reduction 
From the interview findings, the barriers of carrying out green measures in the Hong Kong 
construction industry are summarized below. 
A carbon reduction measure usually requires additional capital cost.  It is likely that the extra 
initial cost could be recovered during the operation stage of a building, by consuming less 
amount of energy.  Unfortunately, a business case cannot usually be established at the design 
stage as consultants fail to convince their clients of exact cost to be saved.  In other words, the 
effectiveness of carbon reduction measures is not well quantified, preventing clients from 
investing in them in their construction projects. 
Numerous firms usually take part in construction projects.  Implementation of green policies 
becomes difficult when a consensus is needed among the parties.  Unless the practice is 
enforced by direct government regulation, it is not certain that all parties will make the effort 
needed to reduce carbon emission.  This is especially true for multi‐layer sub‐contracting such 
as occurs in, for example, the use of the ‘Euro 5’ lorry. 
As reflected by some interviewees, the HKSAR Government does not offer substantial 
support to industry, either financially or administratively.  An example is the use of 
environmentally friendly construction plant.  Although there is a recommended list of 
environmentally friendly construction equipment, they are often more expensive than their 
conventional counterparts.  In the absence of any government subsidy, construction firms do 
not have any direct incentive to change.  Also, as concerns over carbon emission reduction 
have arisen only recently, most of the relevant technologies involved are still under research.  
The cost is therefore unpredictable at the moment and the price of using green practices is 
quite often unknown. 
The general public supports the idea of low carbon living.  However, there is great 
opposition when they are asked to sacrifice their usual way of living.  For example, a campaign 
launched by EPD for switching off the engine of idling vehicles takes far more time than 
anticipated to educate the public and promote the action.  It is also anticipated that future 
implementation of increasing usage of nuclear energy would face opposition.  The general 
public’s reluctance to change makes the implementation and adoption of new policies a very 
slow process. 
4.1.3 Driving forces of local firms to reduce emission 
Corporate Social Responsibility is the major factor driving local firms to reduce emissions.  This 
aim to build up an image of caring about society while still making a sufficient amount profit 
for survival.  Therefore, the vast majority of firms (including AECOM, HK Electric and Arup) are 
willing to spend a little more on environmentally friendly measures in their operations.  This 
helps them to build a mutual trust with clients who are aware of the issues involved and leads 
to benefits in the long term. 
While there is a general perception that acting green would involve extra costs which 
reduce profit, there is, in fact, considerable room for improvement in areas that do not involve 
significant implementation costs.  This is especially the case for construction contractors and 
tenants of buildings.  For contractors, this is achieved mainly by behavioural changes on 
construction sites.  Buildking Holdings Ltd, for example, estimate that there would be 
significant cost cut by switching off idling equipment on site.  The site office area can also be 
minimized so as to reduce unnecessary energy consumption in air‐conditioning.  
Building tenants, on the other hand, are direct beneficiaries of buildings with a green design.  
At the moment, few tenants have green design as a major criterion when choosing offices and 
location and rental fees are still the primary factors affecting their decision.  The situation is 
expected to improve when more foreign firms set up their offices in Hong Kong as these are 
the ones who care about the environmental friendliness of their working environment.  
Nevertheless, it is suggested that a green building label or certificate system for buildings in 
Hong Kong would help tenants to realize the carbon emission level of a building, thus 
facilitating comparisons and quantifying the benefits of green buildings. 
Property owners cannot usually receive any direct benefit from green designs.  It is they 
who bear the extra capital cost of green design; while most cannot enjoy the consequent 
reduction in operating cost when the building is in use.  Issuing green certificates could 
improve the situation by informing potential tenants of the sustainable quality of the building 
as this may enable the property owners’ greening efforts to be better reflected in the 
building’s rent. 
4.2 Future opportunities 
Although many people in Hong Kong have made big efforts to cope with CO2 emission, there is 
still much room for improvement in the near future.  The aim of this section is to evaluate 
some possible new policies and study the future trend for carbon reduction in Hong Kong. 
4.2.1 Government’s target 
On 10 September 2010, the HKSAR Government launched a three‐month public consultation 
on Hong Kong’s climate change strategy and action agenda, issuing a consultation paper 
outlining all of the actions the government would take to reduce carbon intensity in the future.  
Some of the major targets and strategies proposed in the document, especially in relation to 
carbon emissions in the building sector, are (i) setting a target to reduce carbon intensity by 
50‐60 % by 2020 compared with 2005; and (ii) an absolute reduction in GHG emissions, from 
42 million tCO2e in 2005 to 28‐34 million tCO2e in 2020. 
By carbon intensity, is meant the release of CO2 per unit of the region’s Gross Domestic 
Product (GDP).  Carbon intensity is widely used in developing countries (e.g. China) to measure 
emission levels while the absolute reduction target is also used by most developed countries.  
The reason for this is that, for developing countries with strong economic growth, their 
absolute emission level could keep rising even when efforts are made to keep carbon 
emissions low.  For developing countries, the carbon intensity level serves as a better indicator 
to take into account emission increases brought about by GDP growth, measuring the 
efficiency of emission control per unit of economic activity. 
To be in line with Mainland China, Hong Kong sets its reduction targets based on carbon 
intensity.  The HKSAR Government sets a target to reduce emissions by 50‐60% by 2020, which 
is a slightly more aggressive figure compared with China’s 40‐45% reduction target. 
To achieve the above target, the government outlines various means of combating climate 
change, including enhancing energy efficiency, promoting green transport, turning waste into 
energy and revamping fuel mix.  In addition to these mitigation measures, it also highlights 
Hong Kong’s vulnerable areas in the light of the growing impact of climate change.  Some 
highlights of the reduction measures are: 
(a)  revamping the fuel mix of electricity generation and increase imported nuclear electricity 
from the present 23% to 50% of total fuel mix (although this proposal is under review 
following the Fukojima incident); 
(b)  increase the proportion of natural gas in the fuel mix, 40% of electricity generated from 
natural gas; 
(c)  a wider use of alternative fuels such that 30% of private cars, 15% of buses and goods 
vehicles are hybrid; 
(d)  25% of existing commercial buildings to be 15% more energy efficient; and  
(e)  major electrical equipment in new buildings to be 50% more efficient. 
As mentioned in the previous section, carbon intensity is mainly used by developing 
countries.  This can indicate their reduction progress without including the emission increase 
resulting from regular economic development.  However, Hong Kong is a well developed city 
and its GDP revenue is generated mainly from the financial sector.  In comparison with 
developing countries, which rely on the manufacturing sector for GDP growth, the finance 
industry of Hong Kong releases very little extra CO2 as a result of its development.  Hence, as 
two interviewees pointed out, there should be no correlation between the city’s emissions and 
its economy – a view supported by the fact that the emission/energy end‐use in Hong Kong 
has not changed significantly in past years, with a steady increase of approximately 1‐2% per 
year. 
  In contrast to the absolute GHG emission, carbon intensity has rapidly decreased over the 
past decade.  The strong GDP growth in Hong Kong, however, could hide the real increasing 
trend of CO2 emission.  In terms of carbon intensity, carbon levels can improve significantly, 
even without successful implementation of low carbon policies and it is thought that a target 
of reducing carbon intensity by 50‐60 % by 2020 may not be all that hard to achieve. 
  The government consultation paper also outlines the various actions to be taken in different 
sectors.  This would provide a clearer picture if the exact contribution of each action could be 
evaluated by quantifying its emission reduction.  A consultancy firm has developed a carbon 
calculator program to achieve this.  The tool provides an adjustable policy mix and outputs the 
overall carbon emission reduction effect.  Users are free to adjust the extent of different low 
carbon policies, for example, the use of electric cars and energy efficiency improvements in 
new buildings.  Then, by summing the effects of each low carbon policy selected, the program 
generates an overall reduction of emission in terms of MtCO2e.  This output figure can be used 
to make comparisons between the Mainland China and Hong Kong targets.  Furthermore, 
users can observe the contribution of each low carbon policy towards the total reduction in 
the form of coloured blocks. 
  By inputting the above HKSAR Government reduction targets with the carbon calculator tool 
shows that a 50‐60% cut in total carbon intensity can be achieved.  However, the contribution 
of the reduction measures has a serious uneven distribution.  The increased use of nuclear 
energy and natural gas in electricity generation accounts for more than 80% of the total 
reduction, while there is an approximately 8% reduction from the building sector (through 
implementation of the Building Energy Code and improved electrical appliance efficiency). 
This invites two conclusions.  Firstly, it is too optimistic to rely on switching from fuel mix to 
nuclear power.  Nuclear energy is clean in terms of zero greenhouse gas emission during plant 
operation.  The present cost of nuclear electricity is also competitive.  However, nuclear fuel, 
namely uranium, is finite and not sustainable.  Moreover, the general public is now strongly 
against nuclear plant as it is involves huge operation risks.  Learning from Japan’s recent 
nuclear crisis, it is suggested that nuclear energy should be considered to be an intermediate 
solution to the GHG emission problem, with the best choice of long term sustainable solution 
being in need of further study. 
Secondly, since the building sector is a major emitter of GHGs in the demand side of energy, 
there should be much room for improvement in this sector.  Maybe due to the complexities 
involved in implementation, the current action plan is only concerned with improving the 
performance of new commercial buildings.  However, new buildings account for only a small 
proportion of Hong Kong’s total construction activity.  A large scale retrofitting of existing 
building needs to be considered in order to improve emission levels in the majority of 
operating buildings. 
4.2.2 Carbon trading/tax in Hong Kong 
Since financial instruments are one of the few policies that can provide a direct incentive to 
reduce energy usage, they have a great potential to reduce emission.  However, there is no 
existing financial instrument for carbon trading in Hong Kong at the moment. 
5 CASE STUDY 
The Hennessy Centre (Hysan Plaza) is the first Hong Kong building to be pre‐certified at the 
highest Platinum level for the USA Green Building Council’s LEED.  The project is aims for the 
top‐level of the Hong Kong’s Building Environmental Assessment Method (BEAM).  Details of 
the project are:  
Total GFA: 710,000 m2 
Building details: 36‐story mixed‐use office and retail 4‐story basement retail car park  
Construction period: April 2009 – November 2013  
Ratings: LEED‐CS 2.0 Pre‐Certification Platinum; HK‐BEAM NB 4/04 Provisional Certification 
Platinum 
Urban windows refer to several large openings in a building.  These act as passages to 
enhance natural ventilation and improve the micro environment of the neighbourhood.  This 
feature can minimize the “wall effect” of high‐rise buildings, enables fresh air to pass through 
the building and helps retain good visual permeability.   
Floor‐to‐ceiling curtain wall is installed to permit optimal views and the best use of natural 
light.  Meanwhile, in order to keep energy consumption low, a low‐emissivity double glazing 
specification is adopted.  There are sun shades tailored for different solar orientations and 
light shelves to maximize the sunlight entering the building by reflection. 
When subjected to different weather conditions, the Hennessy Centre switches to different 
approaches to maintain indoor air temperature.  For example, when the external temperature 
is high, the heat recovery system becomes active.  The heat‐recovery ventilator is similar to a 
balanced ventilation system, except that it uses hidden energy remaining in the exhaust air to 
pre‐cool the incoming fresh air.  As a result, the building cooling load can be reduced.  The 
working mechanism involves guiding fresh air and exhaust air to pass through an energy 
wheel, which is composed of a series of narrow alternating passages through which the 
incoming and outgoing airstreams flow.  As the streams move through, heat is transferred 
from the warm side of each passage to the cold, while the airstreams never mix. 
When the external temperature is medium to low, a “free‐cooling” approach is adopted – 
outside air can be used for direct‐cooling of office floors.  Natural vents integrated into the 
curtain wall design allow natural ventilation at the perimeter zones of office floors and save air 
conditioning energy when the outdoor environmental conditions permit.  Such vents also 
provide a healthier environment for staff working off hours, for contractors fitting out, or 
when natural ventilation is most needed for the sake of the occupants’ health. 
6 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
With respect to each of the three major categories of policy adopted in countries worldwide, 
the existing policies in Hong Kong can be summarised as (i) for ‘Regulation’ and ‘Information 
Tools’, Hong Kong already have relevant policies that are either being put into practice or 
under development; and (ii) there is no existing ‘Financial Instrument’ in Hong Kong at this 
stage. 
Although Hong Kong has set its own emissions reduction targets, the research indicates that 
its proposed emission reduction policy provides a seriously uneven contribution from different 
reduction measures.  The usage of nuclear energy and natural gas in electricity generation 
accounts for too much of the total reduction, while the potential emission reduction from the 
building sector is underestimated. 
Since the building sector is a major emitter of GHG on the demand side of energy, there is 
much room for improvement in this sector.  However, the current action plan deals with new 
commercial buildings only and other building types are not included at this stage.  The 
complexity of implementation may have prevented the policy maker from adopting a wider 
coverage. 
It is also suggested that Hong Kong is taking a rather passive role compared with other 
governments in coping with climatic change and should be able to do better in this area.  It is 
felt that the HKSAR Government should take a more active role as a leading example for all the 
participants to follow. 
An ambitious target signifies the Government’s determination and willingness in mobilizing 
resources to meet its target.  It has been shown that the EPD’s proposed target of a 50‐60% 
cut of carbon intensity by 2020 is not likely to be difficult to achieve due to the steady growth 
of GDP in Hong Kong.  A more ambitious target in terms of absolute reduction, say a 30% cut of 
absolute CO2 released, would be more easily understood by the public and compels all 
participants to act ‘green’. 
The “Hong Kong’s Climate Change Strategy and Action Agenda” has not yet detailed the 
implementation steps involved but only states the vulnerable areas, possible major impacts 
and adaptation options.  A detailed agenda of policy implementation should enhance its 
capacity to achieve the ambitious reduction target made. 
In addition, financial instruments such as the carbon trading scheme and taxation are 
technically possible, providing a great potential for better control of carbon emission levels in 
the region and further studies are needed to establish a fair system to accommodate the large 
pool of construction companies in Hong Kong.  The first step would be to implement the 
energy auditing of as many construction projects as possible and collect enough relevant data 
for formulating new policies to suit Hong Kong’s needs. 
Finally, it is noted that emission audit data for a numbers of years needs to be obtained in 
order to set a baseline for license allocation in carbon trading.  Stronger policies and 
institutional strategies are needed to take advantage of the opportunities offered by that 
energy auditing and greater resources could be allocated to this area by building strategic 
alliances with industrial associations, research and higher education institutions and private 
enterprises for carrying out the large‐scale energy audit activities involved. 
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